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Abstrakt
Kujdesi shëndetësor vlerësohet të jetë përcaktuesi i kualitetit të jetës në shoqërinë njerëzore,
prandaj kujdes të shtuar duhet të kemi në metodat e përdoruar gjatë zhvillimit të fushës së
shëndetësisë.
Prishtina si kryeqytet i Kosovës edhe pse ka tendencën e zhvillimit në nivele më të larta në
krahasim me komunat e tjera, ka shfaqur mungesë gatishmërie sa i përketë përmirësimit të
kushteve të punës në institucionet ku ofrohen shërbimet shëndetësore për banorët e saj por edhe
qytetarët e Kosovës në përgjithësi duke pasur parasysh karakterin e tij si kryeqytet.
Në mungesë të një institucioni që ofron shërbimet e kujdesit dytësore shëndetësor për qytetarët
e Prishtinës, objektivi i këtij projekti është ndërtimi i Spitalit Rajonal në Prishtinë i cili do të
mundësoj që shërbimet dytësore shëndetësore të ofrohen nga Spitali Rajonal i Prishtinës dhe jo
nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës e cila duhet të ofroj shërbimet e kujdesit tretësor
shëndetësore.
Ky projekt do të krijonte hapësira të reja pune për kuadrin shëndetësor dhe njëkohësisht do të
fokusonte shërbimet shëndetësore për banorët e Prishtinës në një institucion të vetëm me
shërbime sipas standardeve përkatëse për institucionet e kujdesit dytësor shëndetësor.
Arkitektura e aplikuar gjatë procesit të dizajnimit ka fokus krijimin e hapësirave komode për
pacientët, kuadrin shëndetësor dhe të gjitha palët e ndërlidhura me Spitalin, duke u siguruar që
hapësirat e jashtme dhe të brendshme të jenë të ndërlidhura me njëra-tjetrën pa ndikuar
negativisht në pejsazhin atmosferik përreth dhe kualitetin e shërbimeve të ofruara.
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Falenderimet dhe Mirënjohjet
Universiteti për Biznes dhe Teknologji – UBT ka qenë hapi i parë i ndërmarr në jetën profesionale
sa i përket definimit të profesionit dhe rrjedhimisht karrierës time profesionale. Zgjedhja e
Arkitekturës si profesion është bazuar në dëshirën për të krijuar kushte më të mira për jetë dhe
punë në ambientet ku unë jetoj dhe veproj.
Përfundimi i kësaj faze me sukses është arritur me punën e palodhur të stafit profesional në
Universitetin për Biznes dhe Teknologji – UBT, të cilët ndan me mua njohurit dhe arritjet e tyre
profesionale duke më udhëzuar në një rrugë e cila me punë të qon drejt suksesit.
Can.PhD Petrit Ahmeti është një ndër faktorët kryesor në mirë mbarësinë e këtij projekti dhe një
ndër burimet kryesore të absorbimit të informacioneve të nevojshme për të përfunduar këtë
projekt ku si rezultat do të përfundoj ky rrugëtim me sukses.
Me përkrahje morale, financiare dhe profesionale nga familja ime ky proces ka qenë më i lehtë
për tu përballur dhe përmbyllur me sukses.
Miq të afërt dhe kolegë të nderuar kanë qenë porta e parë ku kam trokitur për të kërkuar
përkrahje profesionale dhe gjithmonë janë përgjigjur të gatshëm për ndihmë.
Me shumë mirënjohje
Faleminderit shumë.
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Kapitulli I
1. Analizat dhe Hulumtimet në sektorin e Shëndetësisë në Kosovë
1.1 Informacione të përgjithshme për institucionet shëndetësore
Kujdesi shëndetësor në Kosovë është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë ndërsa në
nivel komunal nën përgjegjësinë e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.
Shërbimet shëndetësore ofrohen në institucione shëndetësore publike dhe private.
Shërbimet shëndetësore në Kosovë ofrohen nëpërmjet rrjetit të institucioneve shëndetësore të
organizuara në tri nivele:
- Sistemi shëndetësore parësor – KPSh i cili përfshinë promovimin shëndetësor,
parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin, mjekimin dhe rehabilitimin që kanë të
bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe lëndimet duke përfshirë edhe kujdesin dentar dhe
ndërhyrjet e vogla kirurgjikale mbështetur në konceptin e mjekësisë familjare. KPSh ka
429 institucione. Çdo komunë në Kosovë ka Qendrën Kryesore të Mjekësisë familjare.
- Sistemi shëndetësor dytësor – KDSh i cili përfshinë shërbimet spitalore, jashtë-spitalore,
diagnostike, terapeutike, rehabilituese, transportin emergjentë, kujdesin dentar dhe
shërbimet e regjionalizuara të shëndetësisë publike.
- Sistemi shëndetësor tretësor – KTSh i cili përfshinë kujdesin e avancuar shëndetësor,
spitalor, jashtë-spitalor, shëndetësisë publike dhe shërbimet konziliare të nivelit tretësor
të kujdesit shëndetësor. Për regjionin e Prishtinës, institucionet shëndetësore të nivelit
tretësor shërbejnë edhe si institucione të nivelit dytësor shëndetësor.(1)
Institucionet shëndetësore përveç ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrojnë edhe edukim
bazik, pas-diplomatik dhe pjesëmarrjen në kërkime shkencore relevante në bashkëpunim me
Fakultetin e Mjekësisë.
Përveç institucioneve publike shëndetësore, kujdesi shëndetësor në Kosovë ofrohet edhe nga
1069 institucione të licencuara shëndetësore private, nga të cilat 28 janë institucione spitalore
ndërsa të tjerat ofrojnë shërbime jashtë-spitalore. (1)
Veprimtaria private në sektorin e shëndetësisë ushtrohet në bazë të parimit të barazisë së plotë
me sektorin publik të shëndetësisë.
Sipas studimit të Bankës Botërore të vitit 2008, është vlerësuar se rrjeti i përgjithshëm i kujdesit
shëndetësor është i përshtatshëm për madhësinë e popullsisë dhe distancën e shkurtër të
transportit në Kosovë ndërsa bazuar në Analizën e performancës së institucioneve shëndetësore
lidhur me reformën e filluar të sektorit shëndetësor nevojitet rivlerësimi dhe riorganizimi i rrjetit
të institucioneve shëndetësore me qëllim të shfrytëzimit sa më racional të tyre. (1)
Burimet njerëzore në institucione shëndetësore asnjëherë nuk janë të balancuara sipas
kërkesave dhe nevojave të sektorëve si rezultat disa lëmi specialistike janë të mbingarkuara me
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staf dhe në lëmi tjera kemi mungesë stafi, në të njëjtën kohë kemi nevojë urgjente të inkorporimit
të metodave bashkëkohore të trajtimit të sëmundjeve për planifikim afatgjatë dhe riorganizimin
e burimeve njerëzore në shëndetësi duke filluar nga niveli i arsimit të mesëm e deri atë
universitar në pajtim me nevojat reale në të gjitha nivelet e sektorit shëndetësor.
Institucionet
shëndetësore

Nr. i të punësuarve
Gjithsej

Femra

Meshkuj

Shërbimi Spitalor Klinik dhe
Universitar i Kosovës

6,720

4,371

2,349

MSH me Departamente

1,158

654

504

386

166

220

Program i Shëndetit Publik

Tabela 1. Të punësuarit në institucionet publike sipas gjinisë

(2)

Veprimtaria shëndetësore e institucioneve publike financohet përmes këtyre burimeve:
- Buxheti i Kosovës,
- Fondet jashtë-buxhetore të donatorëve,
- Kontributi i pacientëve në formë të bashkë-pagesave, pagesave për barna dhe shërbime
të tjera të kujdesit shëndetësor. (1)
Buxheti për Paga

42%

Buxheti për Mallra dhe Shërbime

43%

Buxheti për Subvencione dhe Transfere

2.81%

Investime Kapitale

11.41%
Tabela 2. Shfrytëzimi i buxhetit në Sektorin publik

Pagesa për barna

86%

Bashkë-pagesa

59.6%

Materiale Mjekësore

33.4%

Konsultime ( duke përfshirë sektorin Privat)

17.3%

Ushqim

(1)

10%
Tabela 3. Anketë – Shpenzimet e qytetarëve për shërbimet shëndetësore

(1)

Hospitalizimi – Në Kosovë shënon trend në rritje, në vitin 2008 ishte 9.55 persona të hospitalizuar
për 100ba ndërsa në regjionin Evropian 19.2 dhe në BE 17.5 persona të hospitalizuar. (1)
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Grafiku 1. Shkalla e hospitalizimit, numri i pacientëve të lëshuar nga spitali në 100.000banor

(1)

Shtretër spitalor, numri i shtretërve spitalor tregon burimet në dispozicion për ofrimin e
shërbimeve për trajtimin e pacientëve në spitale.
Shkalla e shfrytëzueshmërisë së shtretërve në të gjitha institucionet e kujdesit dytësor
shëndetësor dhe kujdesit tretësor shëndetësor në Kosovë është nën shkallën e rekomanduar të
shfrytëzueshmërisë sa i përket ofrimit të kujdesit shëndetësor efektivë dhe efikas. (1)
Spitalet në përgjithësi asnjëherë nuk duhet të shfrytëzojnë kapacitetin e tyre maksimal sa i përket
shfrytëzimit të shtretërve duke pasur parasysh nevojën për trajtimin e rasteve emergjente
prandaj në bazë të kësaj, ky raport rekomandohet të jetë:
- Kujdesi dytësor akut shëndetësor – 20/80%,
- Kujdesi dytësor jo akut shëndetësor – 10/90%,
- Kujdesi tretësor shëndetësor – 30/70%. (1)

Grafiku 2. Numri i shtretërve spitalor për 100.000banor

(1)

Shërbimet emergjente – Mungesa e shërbimeve diagnostike, laboratorike dhe rëntgenologjike
në shërbimet e emergjencës paraqet vështirësi specifike në diagnostikim dhe trajtim.
Investimet në shërbimet emergjente përfaqësojnë investime që nuk gjenerojnë të ardhura por
që të shpëtojnë jetë dhe janë shumë të rëndësishme sepse ndikojnë drejtpërdrejtë në cilësinë e
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jetës dhe shpenzimet e mëtutjeshme të shoqërisë për të rehabilituar një pacient të kësaj
kategorie. Kosova është i vetmi vend në Evropë i cili nuk jep ndihmë mjekësore të specializuar në
vendin ku ndodhë aksidenti apo trauma tjera shëndetësore.
Shërbimet emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ofrohen në një hapësirë prej
507m2 , me 22 shtretër për qëndrim ditor dhe një situatë e tillë kushtëzon vështirësitë e
përditshme në ofrimin e shërbimeve të domosdoshme shëndetësore qytetarëve në nevojë për
këto shërbime. (1)
Cilësia e shërbimeve shëndetësore përfshinë dy elemente kryesore:
- Cilësia e shërbimeve klinike për të cilat hulumtimet tregojnë që shkalla e infeksioneve
spitalore në Kosovë është shumë e lart,
- Kënaqshmëria e pacientëve. (1)
Prioriteti i institucioneve shëndetësore si në aspektin hapësinorë por edhe funksional duhet të
jetë shërbimi shëndetësor që ata ofrojnë përmes kuadrit profesional, inventarit të nevojshëm
për kryerjen e proceseve të ndryshme shëndetësore si brenda edhe jashtë nivelit të spitalit duke
u bazuar në metodat bashkohore të punës.
1.2 Informacione të përgjithshme për shërbimet shëndetësore në qytetin e Prishtinës
Prishtina gjendet në pjesën veriperëndimore të Kosovës, ka popullsi prej 198,897banor dhe
380.3banor/km2.
Prishtina si kryeqytet i Kosovës një ndër problemet kryesore ka mungesën e spitalit rajonal të tij
prandaj këto shërbime dhe shërbimet e kujdesit tretësor shëndetësor sot ofrohen në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës – QKUK duke mbingarkuar sistemin operative të institucionit dhe
rrjedhimisht edhe cilësinë e shërbimeve që ky institucion ka mundësi dhe kapacitet për të ofruar.
Ndërtimi i spitalit rajonal planifikohet të ndërtohet në një lokacion të integruara në strukturën
urbane të qytetit dhe përqendrimi në një lokacion të vetëm prandaj toka në fqinjësi të QKUK-së
duhet të rezervohet dhe ndërkohë mund të ketë destinim të përkohshëm si park i gjelbër.
Sektori i shërbimeve shëndetësore në qytetin e Prishtinës është i mbuluar nga një qendër
kryesore e mjekësisë familjare, 15 Qendra të mjekësisë familjare dhe nga Qendra Klinike
Universitare e Kosovës.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës – momentalisht ofron shërbimet e kujdesit dytësor dhe
tretësor shëndetësor duke mbingarkuar sistem operative të institucionit dhe rrjedhimisht edhe
cilësinë e shërbimeve që ky institucion ka mundësi dhe kapacitet për të ofruar. QKUK gjendet në
pjesën jugore të qytetit dhe përbëhet nga 29 Klinika funksionale me shërbime 7/24h.
Lista e klinikave dhe institucioneve në kuadër të QKUK-së:
- Klinika e Kirurgjisë,
- Klinika e Neurologjisë,
- Klinika e Kirurgjisë së fëmijëve,
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- Klinika e Ortopedisë,
- Klinika e Urologjisë,
- Klinika e Hematologjisë,
- Klinika e Nefrologjisë,
- Klinika e Kardiologjisë me Angiologji,
- Klinika e Reumatologjisë,
- Klinika Endokrinologjisë,
- Klinika e Gastroenterologjisë,
- Klinika interne,
- Klinika e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë,
- Klinika e ORL-së,
- Klinika e Syve,
- Klinika Maksillo – Faciale,
- Klinika e Sëmundjeve Ngjitëse,
- Klinika e Psikiatrisë,
- Klinika e Neonatologjisë,
- Klinika e Anesteziologjisë,
- Klinika e Pulmologjisë,
- Klinika e Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim,
- Klinika e Biokimisë Mjekësore,
- Klinika e Radiologjisë,
- Klinika e Emergjencës.
Qendra Klinike Universitare përmban edhe:
- Institutin e Onkologjisë,
- Institutet para-klinike të FM-UP,
- Shërbimet e Mjekësisë nukleare,
- Shërbimet e Ortoprotetikës.
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Disa nga të dhënat statistikore ekzistuese për shërbimet e kryera në Qendrën Klinike
Universitare:
Shërbime të
Veçanta –
diagnostike

Total
shërbimet
në QKUK

1,146,209

1,002,173

3,088,151

371,101

1,054,397

851,321

27,911,343

939

57,133

91,812

150,852

296,808

4.33

15.4

8.71

17.72

10.63

Ditë
shërimi

Nr. total i të
operuarve

2016

481,292

22,610

428,234

2015

492,853

21,671

-3,928
0.8

Krahasimi

Ndryshimi
Ndryshimi %

Vizita
Shërbimet
ambulatore Laboratorike

Tabela 4. Numri i përgjithshëm i shërbimeve në QKUK gjatë vitit 2015 – 2016

Institucionet
shëndetësore
Shërbimi spitalor
klinik dhe universitar i
Kosovës
MSH me
departamente
Program i shëndetit
publik

Nr. i të
punësuarve
Gjithsej

Superior

Infermier

Kuadër jo
profesional

6,720

1,411

4,232

1,077

1,158

299

801

58

386

126

69

191

Tabela 5. Të punësuar në institucionet shëndetësore publike sipas përgatitjes profesionale

Lloji i shërbimit

(2)

(2)

Numri i rasteve

Pacient të shërbyer me radiologji

241,022

Pacient të shërbyer me Ultratingull

59,197

Pacient të shërbyer me Tomografi (CT)

32,194

Angjiografi

184

Mamografi

20,212

Pacient të shërbyer me rezonancë magnetike

6,204

Tabela 6.Numri i pacientëve sipas shërbimeve të shfrytëzuara në Radiologji

(2)
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Institucionet
shëndetësore
QKUK
Spitalet e
përgjithshme

Shërbimet
Shërbimet
e veçanta –
laboratorike
diagnostike

Ditë
shërimi

Nr. i të
shtrirëve

Nr. i të
operuarve

Numri i
lindjeve

488,925

74,728

22,610

1,146,209

1,002,173

10,047

388,663

85,248

17,766

1,414,101

595,063

13,214

Tabela 7. Shërbimet Mjekësore gjithsej në SHSKUK gjatë vitit 2016

Infermier
të tjerë

Jo
medional

29

9

41

58

-

3

22

46

40

4

2

11

11

42

33

4

5

11

13

53

44

5

4

25

Kl. Kirurgjis Torakale

15

46

40

4

2

22

Klinika e
Gastroenterologjisë

16

37

35

-

2

19

Kl.Hematologjisë

18

44

41

-

3

11

Kl.Neonatologjisë

23

97

94

-

3

21

Klinika Infektive

12

41

37

-

4

10

Klinika e Syve

23

65

59

-

6

21

18

39

36

-

3

18

11

46

42

-

4

9

10

54

47

2

5

13

Klinikat
Klinika Obstetrike
Gjinekologjike
Kl.Dermatovenerolo
gjisë
Klinika Abdominale
Kl. e Kirurgjisë
Maksillofaciale
Klinika e Ortopedisë
/ Tramumatologjisë

Klinika e
Nefrologjisë
Shërbimi i
Ortoprotetikës
Klinika e
Pulmologjisë

Mjekë
Spcialist

Mjekë
Gjithsej

Infermier
të mesëm

Infermier
të ulët

36

168

130

20

61

11

(2)

13

Klinika e
Kardiologjisë

36

51

40

8

3

20

Klinika e Pediatrisë

45

105

70

29

6

30

Kl. Endokrinologjisë

12

48

30

14

4

8

Kl. e
Anesteziologjisë dhe
Reanimacionit

48

170

120

45

5

28

Klinika e ORL-së

24

41

39

-

2

20

12

42

33

5

4

10

17

31

29

-

2

9

16

33

30

-

3

7

14

34

21

8

5

15

Klinika e
Neurologjisë
Kl. e Biokimisë
Mjekësore
Shërbimi i Mjekësisë
Nukleare
Shërbimi Klinik
Emergjent

Tabela 8. Të punësuarit në QKUK sipas Profesioneve, Klinikat dhe Variabla.

Klinikat në
QKUK
Klinika
Obstetrike
Gjinekologjike
Kl.
Dermatologjis
ë
Kl.
Abdominale
Klinika e
Kirurgjisë
Maksillofacial
e
Klinika e
Ortopedisë
dhe

Ditë
shërimi

Numri i të
shtrirëve

Numri i të
operuarve

Vizita
Diagnostike

87,865

17,922

4,262

87,672

52,621

60

8,587

864

21

10,806

4,688

65

18,336

2,914

2,171

2,030

6,579

74

6,564

745

1,123

5,080

4,184

56

19,686

1,941

2,017

5,694

7,219

52

(2)

Shërbime Shfrytëzimi i
të veçanta kapaciteteve

14

Traumatologji
së
Kl. Kirurgjisë
Torakale
Kl.
Gastroenterol
ogjis
Kl.
Hematologjisë
Kl.
Neonatologjis
ë

5,934

859

634

687

1,414

63

10,219

901

-

2,877

3,260

85

7,544

585

-

1,778

3,270

67

39,646

11,021

38

4,264

8,840

60

Kl. Infektive

34,414

3,267

-

3,050

2,880

75

Klinika e Syve

12,872

2,293

2,252

1,239

5,772

65

6,347

566

-

2,463

38,754

19

-

-

-

-

2,470

-

23,199

1,233

-

12,657

-

93

18,599

4,358

-

25,966

5,344

91

48,128

6,618

-

20,599

4,460

87

11,055

788

-

29,120

2,421

80

12,442

4,778

-

1,841

17,450

83

30,458

2,802

2,023

228

5,967

114

20,558

2,158

-

8,301

-

83

Kl. e
Nefrologjis
Shërbimi i
Ortoprotetikë
s
Klinika e
Pulmologjisë
Klinika e
Kardiologjisë
Klinika e
Pediatrisë
Kl.
Endokrinologji
së
Kl.
Anesteziologji
së dhe
Reanimacionit
Klinika e
ORL.së
Kl.Neurologjis
ë
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Klinika e
Biokimisë
Mjekësore
Shërbimi
Mjekësi
Nukleare
Shërbimi
Klinik
Emergjent

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,312

-

-

-

-

2,249

-

-

-

3,901

192

-

3,088

205,184

76

4,751

823

846

-

-

54

6,576

958

522

1,329

2,367

82

6,619

1,199

1,091

2,085

1,029

76

Kl.Onkologjisë

-

-

-

-

112,440

-

Kl.Kardiokirur
gjisë

2,627

127

27

-

-

51

Kl.Fiziatrisë
Kl.Kirurgjisë
Plastike
Kl.Neurokirur
gjisë
Kl.Urologjisë

Tabela 9. Aktivitetet themelor të mjekimit spitalor të QKUK-së sipas vitit, klinikat dhe variablat – 2016

Institucioni – QKUK

(2)

Numri i Shtretërve

Klinika e Kirurgjisë

162

Klinika e Neurokirurgjisë

18

Klinika e Kirurgjisë së fëmijëve

34

Klinika e Ortopedisë

104

Klinika e Urologjisë

24

Klinika Interne

265

Klinike e Obstetrikës dhe Gjinekologjisë

379

Klinika e ORL-së

74

Klinika e Syve

48

Klinika e Sëmundjeve ngjitëse

140

Klinika e Psikiatrisë

88
16

Klinika e Neruologjisë

70

Klinika e Pediatrisë

162

Klinika e Neonatologjisë

162

Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimi intenziv

38

Klinika e Emergjencës

20

Klinika e Pulmologjisë

70
(2)
Tabela 10. Numri i Shtretërve

Përshkrimi
Të lindur sipas vendit ku ka ndodhur lindja
Të lindur sipas vendit të përhershëm të nënës
në komunë
Të lindur të gjallë sipas vendit të përhershëm
të nënës në komunë
Të lindur të vdekur sipas vendit të përhershëm
të nënës në komunë
Të lindur sipas vendit të përhershëm të nënës
në komunë

Prishtinë
9,937
3,562
3,260
10
3,270
Tabela 11. Nataliteti

Përshkrimi
Të vdekur sipas vendit ku ka ndodhur ngjarja

(2)

Prishtinë
2,696

Të vdekur sipas vendit të përhershëm në komunë

960

Të vdekur sipas vendit në komunë

928

Vdekje e dhunshme në komunë

21

Vdekje e foshnjave në komunë

41
Tabela 12. Mortaliteti

(2)

17

Institucionet
QKUK

CT

MRI

19,714

6,204

Ultrazë Radiografi Angiografi Mamografi

Mamografi
mobile

18,775

-

151,698

184

18,852

Tabela 13. Numri i shërbimeve radiologjike të ofruara në QKUK

Emërtimi

(2)

Numri i vizitave

Ekokariografi

5,530

Ergometri

1,640

Koronarografia

727

Stenta

249

Pacemaker të përhërshëm

75

ICD

32

EKG

17,450

Transezofageale

167

CRT

1

Dilatimi i artiereve koronare

95
Tabela 14. Numri i vizitave në repartin e Kardiologjisë dhe Nefrologjisë

Institucioni
QKUK

Numri i pacientëve

Analiza e realizuar

293,731

1,146,209

(2)

(2)
Tabela 15. Shërbimet laboratorike

Institucioni
QKUK

Numri i dializave 2015
34,224

Numri i dializave 2016
37,404

Tabela 16. Numri i dializave të realizuara në QKUK

Komuna

Numri

Prishtinë

288
Tabela 17. Numri i pacientëve më TBC në 2016

(2)

(2)

18

Komu
na

ITPR
&AR
I

SARI

ILI

Prishti
në

4,52
2

41

21,04
7

AH1N AH3N
A
1
2
pa. p

39

33

Infliuen
ce B

Diarea
akute

Variçe
la

Gjiths
ej

97

16,405

1,727

43,935
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Tabela 18. Rastet e sëmundjeve ngjitëse

Komuna

(2)

Numri i pacientëve

Prishtinë

354
Tabela 19. Sëmundjet malinje në Prishtinë

Lloji

Femra

Meshkuj

Tumoret malinje të buzë, zgavrres së gojës
dhe laringut

19

34

Tumoret malinje të organeve të tretjes

155

208

Tumoret malinje të organeve të
frymëmarrjes dhe organeve intratorakale

45

271

Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve

4

7

216

398

3

10

370

10

225

0

-

132

38

122

34

36

13

6

Melanoma dhe neoplazmat malinje të
tjera të lëkurës
Tumoret malinje të indeve të buta
mesotheliale
Neoplazma malinje e gjirit
Tumoret malinje të organeve gjenitale
femrore
Tumoret malinje të organeve gjenitale
mashkullore
Tumoret malinje të traktit urinar
Tumoret malinje të syrit, trurit dhe pjesë
të tjera të sistemit nervor qendror
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndrave
tjera endokrine

(2)

19

Tumoret malinje të pjesëve të
paspecifikuara
Tumoret malinje primar të indeve
limfoide, hematopoietike dhe të indeve të
lidhura
Tomoret malinje primare me lokalizime
të ndryshme primare

7

18

40

44

-

-

Tabela 20. Numri i rasteve të reja të pacientëve me sëmundje malinje dhe beninje sipas vitit, grupet e diagnozave dhe gjinia –
2016.

(2)

1.3 Informacione të përgjithshme për shërbimet shëndetësore
Spitali është një institucion i kujdesit shëndetësor i menaxhuar dhe pajisur me personel mjekësor
të specializuar dhe pajisje mjekësore për sigurimin e shërbimeve shëndetësore si:
- Shërbimet emergjente,
- Diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të ndryshme,
- Kujdesi spitalor,
- Shërbimet kirurgjikale,
- Shërbimet rehabilituese, etj. (3)
Spitalet varësisht nga lloji i shërbimeve që ofrojnë ndahen në spital i përgjithshëm dhe spital
special.(3)
Kriteret e caktuara për institucionet shëndetësore janë:
- Ambulanca – 6000ba,
- Qendra e mjekësisë familjare – 10.000ba,
- Qendra kryesore e mjekësisë familjare – 100.000ba,
- Raporti mjekë/motër/nr i banorëve duhet të jetë një mjekë + dy motra / 2.000banor,
- Aftësia e ndërtesës shëndetësore duhet të jetë 500 – 2.500m.
- Sipas kritereve evropiane sipërfaqja e nevojshme e lokacionit duhet të arrij 4-5ha, ndërsa
sipërfaqja e ndërtesës 1.2m2/ba. (3)
Elementet kyçe në sistemin e kujdesit shëndetësor:
- Burimet njerëzore,
- Infrastruktura
- Furnizimi – malli
- Shërbimet kualitative,
- Siguria,
- Efektiviteti
- Efikasiteti
- Drejtësia – Paanësia,
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- Personalizimi – Aspekti shëndetësor, etj.
Departamentet e shërbimeve shëndetësore:
- Divizioni i shërbimeve parësor shëndetësore,
- Divizioni i shërbimeve dytësore shëndetësore,
- Divizioni i shëndetit mendor,
- Divizioni i shëndetit të nënës dhe fëmijëve,
- Divizioni i infermierisë,
- Departamenti i të dhënave mjekësore,
- Departamenti i informacionit – menaxhimi i informacionit,
- Inxhinieri klinikë, menaxhimi i objekteve, mirëmbajtja
- Departamentet e Sigurisë,
- Restoranti. (3)
Shërbimet e kujdesit dytësor shëndetësor kanë kompetenca të zgjeruara për ofrimin e kujdesit
shëndetësor sekondar gjithmonë në bashkëpunim me ministrinë e shëndetësisë.
Shërbimet e kujdesit dytësor shëndetësor ofrohen në 5 spitale rajonale dhe në QKUK në
Prishtinë. Kapaciteti i spitaleve të Kosovës i njehsuar përmes numrit të përgjithshëm të shtretërve
është më i vogël se mesatarja rajonale apo evropiane.
1.4 Arkitektura në Spitale
Ndërtesat moderne spitalore janë të dizajnuara dhe fokusohen në krijimin e hapësirave të
përshtatshme për kryerjen e shërbimeve shëndetësore pa ndikuar në gjendjen emocionale të
pacientëve përkatës. Ideja bashkëkohore për arkitekturën e spitaleve është që të dizajnohen
projekte ku cilido pacient të hy në objekt dhe të mos dal nga objekti pa përfunduar të gjitha
kontrollet për të cilat ka vizituar spitalin pavarësisht nga natyra e sëmundjes.
Arkitektura spitalore duke pasur parasysh natyrën e ftohtë të karakterit të institucionit dhe
shërbimeve që ofrohen aty ka tendencën e krijimit të ambienteve ku pacienti të ndihet komodë
deri në masën ku ankthi dhe stresi veçse ekzistues të mos mbingarkohet me ndjesinë e mbylljes
së obliguar në një hapësirë të padëshiruar, prandaj supozohet që hapësirat spitalore të jenë sa
më private që është e mundur dhe jo të mbi populluara sidomos në rastet kur kërkohet vëmendje
e madhe dhe kujdes të shtuar për shkak të seriozitetit të sëmundjes së trajtuar në reparte të
caktuara.
Diversiteti i shërbimeve të ofruara në spitale dhe ndjeshmëria që këto shërbime kërkojnë
kushtëzon që dizajni i një projekti të tillë të jetë kryesisht në favor të pacientëve duke pasur
parasysh faktin që ata do të jenë shfrytëzuesit kryesor të objektit, mirëpo ndërlidhja e hapësirave
të punës për stafin punues me hapësirat për pacient preferohet të jetë në harmoni me njëra
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tjetrën për të evituar nivel më të ulët të kualitetit për shërbimin e ofruar nga personeli dhe
realizimin e pritshmërive të pacientëve përkatës.
Djellosja zentiale për këto objekt është një ndër faktorët kryesor që ndikon drejtpërdrejt në
performancën e objektit, performancën e personelit dhe gjendjen emocionale të pacientëve
prandaj kryesisht të gjitha hapësirat me qëndrim afatgjatë të pacientëve në spital preferohet të
orientohet duke u bazuar në këtë fakt, po ashtu element thelbësor gjatë fazës së dizajnimit është
krijimi i mundësive për qasje në ajër të pastër në mënyrë konstante në këto institucione për të
evituar infeksionet, qarkullimin e ajrit të ndotur dhe atij të pastër, bartjen e bakterieve jashtë
ambienteve të spitalit, parandalimin e transportimit të sëmundjeve të ndryshme përmes ajrit të
papastër dhe krijimit të kushteve higjienike për punë në spitale.
Sëmundjet e trajtuara në spitale janë të ndryshme prandaj bazuar në rastet kur pacientët
obligohen të shtrohen në spitalit gjatë procesit të dizajnimit duhet të kemi kujdes në mënyrën e
organizimit të brendshëm të hapësirave funksionale për repartet e tij. Për të evituar konfliktet
pacient/personel organizimi i hapësirave të shfrytëzuara për qëndrim afatgjatë nga pacientet
preferohet të jetë i ndarë në baza gjinore për të arritur ndjenjën e privatësisë për gjinitë e
kundërta duke evituar stresin që mund të shkaktoj në individë të caktuar një fakt i tillë.
Pacienti që qëndron për rehabilitim në hapësirat e një institucioni spitalor pavarësisht nga
kualiteti i shërbimeve që mund të pranoj në atë institucion presupozohet të shfaqë shenja
depresioni ankth dhe stres gjatë procesit të shërimit prandaj nevojat psikologjike të pacientit për
stafin trajtues janë shumë të rëndësishme dhe i kushtohet një rëndësi të veçantë deri në lirimin
e pacientit nga spitalit. Krijimi i hapësirave komode për punë dhe shërbim efektive eliminon pa
kënaqësitë e pacientit dhe lejon stafin të procedoj me punët sipas ritualit ditor të përcaktuar nga
agjenda e spitalit prandaj në projekte të tilla performanca e objektit është e lidhur ngushtë me
perfomancën e stafit punues dhe është detyrë e dizajnuesit të gjej zgjidhje duke realizuar
hapësira të ndërlidhura më njëra tjetrën për të dy palët e interesit mirëpo që nuk pengoj njëra
tjetrën gjatë procesit të punës.
Pavarësisht nga sëmundja dhe karakteri i spitalit qasja e komunitetit në këto institucione duhet
të jetë shumë e lehtë prandaj preferohet që objekte të tilla të ndërtohen brenda zonave urbane
të një qyteti, në një zonë të sigurt për pacient, personel dhe publik, larg zhurmave, tymit,
kundërmimit dhe vërshimeve.
Për këto institucione materialet që përdoren më se shumti janë materialet që nuk dëmtojnë
shëndetin e njeriut, lehtë të pastrueshme, rezistente ndaj temperaturave të larta dhe zjarrit, jo
kancerogjene, etj.
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KAPITULLI II
2. Përshkrimi i shërbimeve të ofruara dhe karakteristikat e tyre
2.1 Repartet e Spitalit
Struktura organizuese e institucioneve spitalore bazohet në reparte shëndetësore ku
kategorizohen në bazë të trajtimit të sëmundjeve për të cilat do të ofrojnë shërbimet
shëndetësore.
Spitali rajonal kryen shërbimet e kujdesit dytësor shëndetësor dhe si i tillë nuk ka nën përgjegjësin
e tij shërbimet ku pacientet rrezikojnë jetën pasiqë ato transferohen direkt në institucionet ku
kryhen shërbimet e kujdesit tretësor shëndetësor, megjithatë ideja konsiston me krijimin e një
hapësire pune në të cilën do të mund të funksiononin repartet të cilat do të ofronin sa më shumë
shërbime shëndetësore që të jetë e mundur mirëpo në nivel rajonal dhe jo shtrëtëror.
Qyteti i Prishtinës nuk ka spital të këtij karakteri prandaj edhe nevoja për këto hapësira ka qenë
ndikimi kryesor për të krijuar një propozim projekt të kësaj natyre.
Diversiteti i sëmundjeve që nuk diskutohet që është shumë i lart në numër dhe statistikat e
nxjerra nga dokumente shtetërore ka definuar numrin e reparteve, kapacitetin e gjithë objektit
dhe rezultojë si indikator direkt i numrit të hapësirave për kryerje të shërbimeve që do të ofrohen
nga ky institucion.
Kategorizimi i reparteve është bazuar në faktin që të krijohen hapësira për të gjitha llojet e
sëmundjeve të cilat janë në fazën e diagnozës, trajtimit emergjentë dhe trajtimin e sëmundjeve
të cilat nuk janë vdekjeprurëse, aksidente të paprituara apo trajtime nga specialist të sëmundjeve
me karakter specifik.
Ky projekt ka inkorporuar në vete 9 reparte shëndetësore të cilët janë:
- Reparti i Emergjenës,
- Reparti i Mjekësisë Familjare,
- Reparti i Ambulancës,
- Reparti i Kirurgjisë,
- Reparti Intern,
- Infektiva,
- Reparti Gjinekologjisë,
- Reparti i Pediatrisë,
- Radiologjia.
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Reparti i Emergjencës – ofrohen shërbimet themelore pacientëve me një spektër të gjerë të
sëmundjeve dhe lëndimeve. Disa nga këto shërbime mund të jenë kërcënuese për jetën dhe
kërkon vëmendje të menjëhershme. Emergjenca është përgjegjëse edhe për ekzaminimin dhe
evaluimin komplet të pacientëve duke përfshirë edhe trajtim të menjëhershëm të pacientit.
Ky repart është pozicionuar në krahun e majtë të objektit dhe është totalisht i distancuar nga
repartet e tjera duke evituar mundësinë e kontaktit të pacientëve të reparteve të tjera me ata të
emergjencës duke pasur parasysh natyrën e trajtimeve që do të ekzekutohen në këtë repart.
Të gjitha hapësirat e punës të cilat konsistojnë me dhënien e ndihmës së parë apo trajtim
emergjente për të trajtuarit potencial janë organizuar në repartin e emergjencës me qëllim që të
evitohen rrugët e gjata të udhëtimit për personelin i cili në këto raste gjithmonë lufton me kohën
dhe çdo minutë është shumë i rëndësishëm për të përfunduar trajtimin me sukses.
Reparti i emergjencës përmban këtë kthina:
- Ordinanca konsultative,
- Zyra e mjekut kujdestarë,
- Ultrazë,
- Hapësira për Rëntgen,
- Salla për intervenim,
- Ndihma e parë,
- Reanimimi,
- Zona e kujdesit intenzivë për emergjencën,
- Salla e pritjes për familjar,
- Hapësira pune për stafin shëndetësor,
- Hapësira për personel,
- Nyje sanitare për pacient dhe personel,
- Kthina teknike,
- Zona e recepcionit,
- Zona e parkingut për ambulancën aktive dhe in aktive.
Transfuziologjia është në shumë raste është jashtë repartit të emergjencës në rastin tonë konkret
kemi pozicionuar në repartin e emergjencës për faktin e qasjes me të lehtë të gjakut në rastet
emergjente ku kërkohet intervenimi i menjëhershëm, shërbim ky i cili konsiston me nevojën e
dozave të gjakut.
Mjekësia familjare – është repart në të cilën pacientët vin vet do të thotë nuk janë në rrezik për
jetë apo nuk kanë nevojë për trajtime nga specializantët e spitalit prandaj natyra e këtij reparti
është me e butë pikërisht nga lloji i trajtimeve që kryhen në këtë repart. Sëmundjet që trajtohen
në këtë repart janë bazike dhe ofrohen të gjitha shërbimet që hyn në kategorinë e sëmundjeve
fillestare dhe lehtë të trajtueshme.
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Reparti i mjekësisë familjare përmban këto kthina:
- Dhoma për pacient e përbashkët,
- Zyra e mjekut familjar,
- Zyra e mjekut kujdestar,
- Ordinanca stomatologjike,
- Dhoma për vaksinim,
- Hapësira e recepcionit,
- Nyje sanitare.
Reparti i Ambulancës – ofron shërbimet ditore dhe kontrolle të cilat nuk kërkojnë shtrimin e
pacientëve në spital, në këtë repart pacientët kontrollohen nga mjeku, diagnostikohen dhe jepet
trajtimi konkret, pacientët vin vet për të kërkuar trajtim dhe zakonisht nuk janë në rrezik jete.
Reparti i ambulancës përmban këto kthina:
Zyra e mjekut kujdestar,
Dhoma për trajtimin e pacientëve,
Hapësira e recepcionit
Nyje sanitare.
Reparti i Kirurgjisë – është një specialitet mjekësor që përdorë doracak dhe teknikat e dobishme
për të trajtuar një gjendje patologjike si sëmundje/lëndim si dhe të ndihmoj në përmirësimin
funksional dhe paraqitjes trupore. (4)
Spektri i sëmundjeve të trajtuara dhe karakteri i ndryshëm i sëmundjeve në këtë repart është më
i gjerë sesa në repartet e tjera prandaj në këtë repart kemi fokusuar edhe blloqet operative ku
do të kryhen intervenimet e duhura për pacientët që do të trajtohen. Në këto raste pacientët
zakonisht vinë të shoqëruar në spital sepse ekziston mundësia e shtrirjes në spital për një trajtim
afatgjatë dhe kryesisht diskutohen sëmundjet të cilat kërkojnë intervenime kirurgjikale dhe
periudhë më të gjatë rehabilitimi.
Reparti i Kirurgjisë përmban këto kthina:
- 4 blloqe operative,
- Dhoma për pacient të përbashkëta,
- Dhoma për pacient individuale,
- Hapësira ku kryhen shërbimet shëndetësore,
- Dhoma e kujdesit intenzivë,
- Hapësira për personelin,
- Hapësira e recepcionit,
- Dhoma e infermierëve,
- Salla për pushim për personel,
- Dhoma për pritje për familjar,
- Kthina teknike,
- Zyrat për konsultime me mjekët specialist,
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- Barnatore njësi,
- Nyje sanitare për pacient, personel dhe publik.
Reparti i kirurgjisë është i shtrirë në tri etazhe duke filluar nga përdhesa deri në katin e dytë të
objektit. Kjo shtrirje është për faktin që në përdhesë do të mund të ofrohet trajtim i
menjëhershëm për pacientët në rrezik dhe pastaj pacientët shtrihen në dhoma në katet e
sipërme gjithmonë të mbikëqyrur nga personeli i spitalit.
Natyra e dhomave në këtë repart janë të ndryshme duke filluar nga dhoma individuale deri në
dhoma me 4 – 6 pacient në një dhomë varësisht nga karakteri i sëmundjes dhe seriozitetit të
trajtimit të saj.
Reparti i kirurgjisë në veçanti është i ndërlidhur me repartet e tjera sepse sëmundjet kërkojn
konsulta nga specialistët e lëmive të ndryshme shëndetësore prandaj kryesisht trajtohen
sëmundjet të cilat kërkojnë procedura më të gjata trajtimi dhe rehabilitimi. Këto shërbime kryhen
duke u organizuar me agjendë mjekësore dhe varësisht nga serioziteti të sëmundjes për secilin
pacient të trajtuar vendoset prioriteti i intervenimit.
Mjekësia e brendshme – Interne - ose mjekësia e përgjithshme specialistike mjekësore që
merret me parandalimin, diagnozën dhe trajtimin e sëmundjeve të të rriturëve. (4)
Reparti i mjekësisë së brendshme përmban këto kthina:
- Dhoma për pacient të përbashkëta,
- Hapësira ku kryhen shërbime shëndetësore,
- Hapësira për personel,
- Hapësira e recepcionit,
- Nyjet sanitare për pacient, personel dhe nyje sanitare publike.
Infektiva – paraqet zonën më të ndjeshme të të gjithë objektit dhe institutit spitalor në
përgjithësi. Në këtë departament trajtohen sëmundje me ndjeshmëri shumë të lartë dhe rreziku
i transmetimit të tyre është shumë i lartë prandaj kjo zonë është e izoluar dhe lejohet hyrja në
repart vetëm pas konsultimit me mjekun. Ky repart është i pozicionuar në katin e tretë të objektit
dhe funksionon si ishull në vete sa i përket shtrirjes së dhomave të pacientëve të trajtuar në këtë
repart dhe kjo aplikohet për të evituar në maksimum bartjen e sëmundjeve ngjitëse nëpër
individë të ndryshëm.
Infektiva përmban këto kthina:
- Dhoma për pacient të përbashkëta,
- Dhoma për pacient individuale,
- Hapësira ku kryhen shërbime shëndetësore,
- Hapësira për personel,
- Hapësira e recepcionit,
- Nyje sanitare për pacient, personel dhe nyje sanitare publike.
Reparti i Gjinekologjisë – ky repart ofron shërbimet shëndetësore për sistemin riprodhues të
femrave dhe paraqet një ndër repartet më të ndjeshme të një institucioni spitalor. (4)
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Ky repart shtrihet në katin e 4 të objektit dhe zakonisht pacientët vinë të shoqëruara për shkak
të natyrës së shërbimet që kërkojnë. Shtrirja e hapësirave të punës në këtë repart bazohet në
llojet e ndryshme të nënave leona që mund të hasim në repart prandaj dhomat janë të
kategorizuara sipas fazave të lindjes në të cilën gjendet nëna.
Reparti gjinekologjikë përmban këto kthina:
- Dhoma të përbashkëta për nënat që nuk janë në rrezik jete,
- Dhoma individuale për nënat në gjendje të keqësuar,
- Dhoma për nënat në pritje të lindjes,
- Dhoma për nënat pas lindjes,
- 2 Reparte obstetrike – salla të lindjes,
- Dhoma e kujdesit intenzivë,
- Ordinanca gjinekologjike,
- Zyra e gjinekologut
- Hapësira për personel,
- Hapësira e recepcionit,
- Dhoma për pushim për personel,
- Nyjet sanitare për pacient dhe personel.
Reparti i Pediatrisë – ky repart ofron kujdesin shëndetësor për foshnjat, fëmijët dhe
adoleshentët. (4)
Reparti i pediatrisë është i shtrirë në të njëjtin kat me repartin gjinekologjike duke pasur parasysh
që këto dy reparte mund të bashkëveproj shumë lehtë me njëra tjetrën dhe shpesh edhe
ndërlidhen shërbimet që ofroj. Edhe në këtë repart pacientët janë të shoqëruar dhe varësisht
nga natyra e sëmundjes që kërkon trajtim, sistemi organizativë i spitalit do të orientoj pacientin.
Reparti i gjinekologjisë dhe pediatrisë mund të themi që janë të shkrira me njëra tjetrën në
mënyrën që zona neonatale është integruar në repartin e gjinekologjisë dhe afër zonës së
kujdesit intenzivë dhe dhomat e nënave pikërisht për nevojën e takimeve të nënave me fëmijët
e porsalindur dhe në të njëjtën kohë minimizohet rruga e udhëtimit për personelin i cili asiston
në këto shërbime, evitohen infektimet eventuale dhe krijohet një zonë ku qasje do të kenë vetëm
personat me interes direkt për këto shërbime pa mbipopullim të sektorëve ndërsa pjesa ku do të
ofrohen shërbimet për fëmijë dhe adoleshentë është e ndarë në vete.
Reparti i Pediatrisë përmban këto kthina:
- Zona neonatale :
o Njësia e kujdesit intenzivë neonatal ku trajtohen të posa lindurit e sëmurë apo me
lindje të parakohshme,
o Njësi për monitorimin e foshnjave të posa lindura.
- Zyra e pediatrit,
- Dhoma për fëmijë individuale,
- Dhoma për fëmijë të përbashkëta,
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- Hapësira për lojë për fëmijë,
- Hapësira për personel,
- Hapësira e recepcionit,
- Nyjet sanitare për pacient dhe personel.
Radiologjia – është veprimtari shëndetësore që merret me radiologjinë diagnostike, radiologjinë
invazive dhe radiologjinë intervent në kuadër të të cilave bën triazhim, monitorim, ekzaminim,
observim, diagnostikim radiologjik, intervenim radiologjik dhe konsulenca specialistike. (4)
Radiologjia ofron shërbime specifike për një institucion shëndetësor dhe përmban disa nga
shërbimet më të rëndësishme e cila lehtëson diagnostikimin e sëmundjeve përkatëse.
Radiologjia përmban këto shërbime:
- Neuro - Radiologjia,
- Radiologjia e Gjirit,
- Radiologjia Intervente,
- Radiologjia Torakale,
- Radiologjia Muskulare,
- Radiologjia Abdominale.
2.2 Hapësirat për shërbimet spitalore
Përveç dhomave të pacientëve dhe ndarjes së reparteve kujdes të shtuar i kemi kushtuar edhe
hapësirave ku do të kryhen shërbimet spitalore në këtë institucion.
Mangësia më e madhe në shtetin e Kosovës momentalisht në sektorin e shëndetësisë është
pikërisht departamenti i shërbimeve shëndetësore për faktin që mungon inventari i nevojshëm
për kryerjen e shumë proceseve për diagnostikim, trajtim dhe rehabilitim të sëmundjeve të
ndryshme duke kushtëzuar funksionimin e një institucioni shëndetësor në premisat e dëshiruar
dhe në të njëjtën kohë duke ndikuar direkt në shëndetin e shoqërisë ku jetojmë.
Hapësira për shërbimet spitalore në këtë projekt janë:
- Hapësira për rëntgen,
- Ultraza
- Ordinanca për konsulta shëndetësore,
- Ordinanca stomatologjike,
- Blloqet operative,
- Barnatore,
- Kabineti i urodinamikës,
- Kabineti për thyerjen e gurëve,
- Hapësira për paisjen e EEG-së,
- Hapësira e errët për ekzaminimin e fundusit të syrit dhe keratometrit,
- Shërbimi biokimikë
- Neuro Radiologjia,
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- Radiologjia e Gjirit,
- Radiologjia Intervente,
- Radiologjia Torakale,
- Radiologjia Muskulare,
- Radiologjia Abdominale,
- Laboratori Imunologjisë,
- Laboratori i Gjenetikës,
- Laboratori Farmakologjisë,
- Laboratori për ruajtjen e epruvetave me gjak/përcaktimi i grupit të gjakut,
- Laboratori i mikrobiolgjisë,
- Laboratori i hematologjisë,
- Laboratori i analizave hormonale,
- Laboratori i analizave 1,
- Zyret e specialistëve.
Të gjitha këto hapësira ndihmojnë në mbarëvajtjen e funksionimit të spitalit dhe sigurojnë që
pacientët të marrin shërbimet për të cilët vizitojnë konkretisht në këtë institucion.
2.3 Organi funksional i Spitalit
Prioriteti i gjithë projektit konsiston me krijimin e hapësirave të cilat do të ofronin shërbime për
pacientët sepse institucionet spitalore funksionin primar e kanë kujdesinë shëndetësor të
shoqërisë mirëpo në mbarëvajtjen operative dhe strukturore të spitalit si institucion ndikim të
drejtpërdrejtë ka edhe administrata e cila fokusin kryesor e ka krijimin e kushteve të punës
komfor ligjit të shëndetësisë dhe siguron që çështjet procedurale administrative të mos ndikojnë
direkt në shërbimet e spitalit dhe asistencën te pacientët e shtruar në spital. Bazuar në këtë fakt
projekti ka në vete edhe dhomat e punës për stafin administrativë të spitalit.
Hapësirat për administratën e spitalit përmbajnë:
- Salla e konferencave dhe takimeve,
- Zyra e Drejtorit Ekzekutivë të spitalit,
- Zyra e Drejtorit Mjekësor të spitalit,
- Zyra e Financave,
- Zyra e Çështjeve Jurdike,
- Zyra e Burimeve Njerëzore,
- Zyra për Shërbime të Cilësisë,
- Zyra e Drejtorit të Administratës dhe shërbimeve ndihmëse,
- Zyra për informim dhe vedisim,
- Zyra e drejtorit të Infermierëve,
- Dhoma e IT-së,
- Arkiva Fizike,
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-

Arkiva Digjitale.

2.4 Hapësirat e tjera ndihmëse
Pikëpamja strukturore, funksionale dhe administrative e spitalit prezantohen me hapësirat e
ofruara për të realizuar qëllimin e projektit përkatës mirëpo përveç hapësirave obligative për një
spital rajonal të kësaj natyre hapësirat e kategorisë së dytë për kah rëndësia sa i përket pacientit
dhe karakterit të projektit janë hapësirat ndihmëse për personelin që lehtësojnë të gjitha
procedurat e nevojshme për një spital.
Hapësirat ndihmëse janë:
- Kuzhina,
- Caffe – bar,
- Ballkoni,
- Atriumi,
- Depo gjenerale,
- Depo për barna,
- Kthinat teknike,
- Depo për shtretër lëvizës dhe karroca,
- Depo e papastër,
- Depo e pastër,
- Gardëroba e pastër për personel,
- Zhveshtoret për personel,
- Hapësira për dushe për personel,
- Hapësira për pushim për personel,
- Bërthama ekonomike.
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KAPITULLI III
3. Zhvillimi i Projektit
3.1 Analizat e lokacionit
Lokacioni i përzgjedhur gjendjet në zonën urbane të qytetit përkatësisht rruga “Fehmi Lladrovci”
prandaj edhe zhvillimi urban e kësaj zone është i mirë. Kjo zonë është e ndarë plotësisht për
shërbime shëndetësore dhe jemi në lokacion ku gjendet edhe Qendra Klinike Universitare ashtu
siç është e paraparë edhe me ligjin për shëndetësi.

Fig 1. Ndërtimet në lokacion
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Fig 2. Rrugët në lokacion

Fig 3. Trotuaret në lokacion

32

Fig 4. Hapësirat e gjelbërta në lokacion

Fig 5. Lokacioni për objektin tonë

Sipërfaqja:

11309m2
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3.2 Koncepti

Fig 6. Koncepti

Është e padiskutueshme që arteria kryesore për një shoqëri njerëzore të realizuar është kujdesi
shëndetësore fizik dhe psikologjikë.
Historia tregon si nëse një etapë ka përfunduar asnjëherë nuk mbyllen të gjitha dyer dhe në çdo
moment krijohet një e fazë e re.
Fenomeni i një fillimi të ri është indikatori parësor prej ku ka filluar e gjithë rrjedha e projektit.
Busulla më të cilën dikur është matur koha është simboli që shoqëron më së miri faktin që edhe
pse gjendemi në spital pavarësisht nga situata në të cilën ndodhemi gjithmonë do të kemi një
mundësi tjetër.
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3.3 Master Plani

Fig.7 Master Plani

Ndërtimet që gjendjen përreth lokacionit tonë kryejnë shërbime shëndetësore respektivisht
ofrojnë shërbimet e klinikave të ndryshme të Qendrës klinike Universitare. Ky lokacioni është i
rrethuar edhe me hapësira gjelbëruese nga të gjitha anët, faktor shumë ndikues në përzgjedhjen
e lokacionit për projektin tonë mirëpo në të njëjtën kohë kemi dashur ta ruajmë këtë element
duke shtuar hapësira gjelbëruese edhe më shumë për të ekuilibruar raportin mes hapësirave
gjelbëruese dhe atyre ndërtimore.
Kujdes të shtuar gjatë projektimit dhe dizajnimit të projektit i kemi kushtuar edhe faktit që të
mos mos pengojmë procesin e punës për klinikat e QKUK-së prandaj kemi shfrytëzuar rrugën
dytësore për QKUK si rrugë kryesore për shërbimet emergjente për spitalin tonë, duke evituar
ngarkesën motorike për të dyja spitalet, kemi zgjeruar trotuaret përgjatë lokacionit tonë dhe
përmes hapësirave gjelbëruese të cila rrethojnë objektin është bërë ndarje figurative mes zonës
tonë dhe pjesës tjetër e cila shfrytëzohet nga QKUK-ë.
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3.4 Baza e Themelit

Fig 8 .Baza e themelit
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3.5 Baza e Bodrumit

Fig 9. Baza e Bodrumit

Sipërfaqja: 4337,8m2
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Shfrytëzimi i sipërfaqes së katit të bodrumit në përqindje:
Hapësira ndihmëse për shërbime spitalore – 31.94%
Hapësira të përbashkëta për stafin dhe pacientët – 28.86%
Radiologjia - 17.69%
Kthina Teknike – 9.55%
Bërthama Ekonomike – 8.39%
Morgu – 3.57%.
Reparti i Radiologjisë është organizuar në katin e bodrumit përshkak të ndjeshmërisë që ka si
repart, rrezet e transmetuara gjatë ofrimit të shërbimeve mund të ndikojnë negativisht në palët
ku nuk kanë nevojë për këto shërbime prandaj preferohet të izolohen deri në maksimum këto
hapësira duke krijuar kushte që popullimi i këtyre zonave të jetë vetëm me pacientët që janë
duke kryer shërbime që kërkohen nga ky repart.
Hapësirat ndihmëse për shërbimet spitalore janë të organizuara në katin e bodrumit sepse janë
shërbime ku personeli është akteri kryesor për të cilat do të shfrytëzohen këto hapësira
gjithashtu janë hapësira ku nuk kërkohet qëndrim më i gjatë se distanca kohore prej momentit
të marrjes/dërgimit të produktit,materialit të nevojshëm deri te vendi i punës ku edhe duhet të
kryer shërbimi real sepse edhe funksioni i tyre është depo, në rastin konkret depo gjenerale që
do të jenë në shfrytëzim nga të gjitha repartet e spitalit.
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3.6 Situacioni i Ngushtë dhe Baza e Përdhesës

Fig 10. Situacioni i ngushtë dhe Baza e Përdhesës

Sipërfaqja e përdhesës: 3942m2
Shërbimet ku kërkohet asistencë emergjente dhe të menjëhershme apo trajtime ku nuk kërkohet
shtrimi i pacientit në spital janë të organizuara në katin e përdhesës.
Repartet e organizuara në katin e përdhesës janë:
- Reparti i Emergjencës
- Reparti i Mjekësisë Familjare,
- Ambulanca,
- Reparti i Kirurgjisë.
I gjithë kati është i ndarë në 4 zona për 4 repartet që do t’i shfrytëzojnë ato duke i lidhur ata me
zonën neutrale e cila do të përdoret nga personeli, pacientët, vizitorët për katet e sipërme.
39

Të gjitha këto hapësira janë të ndara nga njëra tjetra dhe nuk intervenojnë asnjëherë me njëra
tjetrën, duke evituar mbipopullimin e reparteve dhe në të njëtën kohë i japim një linjë më të
pastër pacientëve për zonat ku mund të marrin shërbimet për ta cilat kanë nevojë dhe eliminohet
konfuziteti për të gjetur direkt shërbimin e kërkuar.
Të gjitha hyrjet për secilin repart janë të ndara në vete dhe janë në drejtime të kundërta me njëra
tjetrën sepse në këtë rast asnjë pacient nuk duhet të obligohet të jetë pjesë e një trajtimi i cili
nuk përkon me arsyen e vizitës së tij në spital dhe përballja me pacientët e emergjencës me ata
të mjekësisë familjare apo ambulancës do të ishte një ngarkesë në vete për pacientin dhe
personelin duke pasur parasysh intervenimet dhe rastet të cilat mund të trajtohen në repartin e
emergjencës.
Reparti i Emergjencës gjendet në krahun e majtë të objektit dhe lidhet direkt me zonën ku do të
pranohen pacientët që kanë nevojë për asistencë urgjente dhe intervenim të menjëhershëm.
Reparti i Ambulancës gjendet në pjesën perendimore të objektit dhe afër zonës së parkingut
sepse në këtë rast pacientët mund të vinë vet për vizitë në spital dhe kemi shkurtuar rrugën e
udhëtimit për pacientët që vinë me mjete motorike të cilët do të kenë qasje direkte në hapësirat
për këmbësor të destinuar për repartin e ambulancës.
Reparti i Kirurgjisë gjendet në krahun e djathë të objektit dhe po ashtu është vendosur afër zonës
së parkingut, në këtë rast pacientët do të jenë kryesisht të shoqëruar dhe mund të kërkojnë
asistencë nga personeli për bartje deri në hapësirat e brendshme të spitalit. Kjo zonë e katit e
shfrytëzuar nga reparti i Kirurgjisë kryesisht ofron shërbimet për intervenime të menjëhershme
ndërsa pjesa tjetër e repartit është e shtrirë në katet e mësipërme.
Reparti i Mjekësisë Familjare gjendet në pjesën lindore të objektit, shtrihet përgjatë rrugës dhe
në këtë rast pacientët vin vet për trajtime në spital dhe kryesisht janë jashtë rrezikut për jetë.
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3.7 Baza e Katit I

Fig 11. Baza e Katit parë
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Sipërfaqja: 3942m2
Hapësirat e sipërfaqes së shfrytëzuara në katin e parë në përqindje:
- Hapësira të përbashkëta për stafin dhe pacientët – 38.84%
- Dhoma për pacient – 24.95%
- Hapësira për shërbime spitalore – 22.81%
- Hapësira për personel – 7.99%
- Zyrat e konsultimeve me mjekët specialist – 5.38%.
Kati i parë është në organizuar vetëm për shërbime që ofrohen për repartin e Kirurgjisë. Në kat
janë koncentruar dhomat për pacient të cilët kanë nevojë për kohë më të gjatë rehabilitimi dhe
zyrat e konsultimeve me mjekët specialist duke pasur parasysh që pacientët e këtij reparti
zakonisht i nënshtrohen intervenimeve kirurgjikale dhe kërkohet të sqarohet procesi i shërimit,
procedura e nevojshme për punë, faza e sëmundjes, serioziteti i sëmundjes dhe çdo mundësi që
duhet të ndermirët që të shërohet pacienti me sukses.
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3.8 Baza e Katit II

Fig 12. Baza e Katit dytë
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Sipërfaqja: 3942m2
Hapësirat e sipërfaqes së shfrytëzuara në katin e dytë në përqindje:
- Hapësira për shërbime spitalore – 35.32%
- Hapësira të përbashkëta për stafin dhe personelin – 34.07%
- Dhoma për pacient – 23.84%
- Hapësira për personel – 6.77.
Në katin e dytë janë të koncentruar më shumë hapësirat për shërbime spitalore siç janë blloqet
operative të cilat zakonisht shfrytëzohen sipas agjendës mjekësore, pacienti dhe mjeku kanë
diskuara nivelet e sëmundjes, procesin e punës dhe janë akorduar të veprojnë për trajtimin
përkatës. Në repartin e kirurgjisë kemi edhe palë të treta pjesëmarrëse në gjithë procesin e
shërimit për pacientin e që janë familjarët e pacientit prandaj në këto raste janë organizuar edhe
dhomat për pritje për familjarët gjatë kohës kur po kryhet intervenimi për tu bartur pastaj në
dhomën e caktuar bashkë me pacientin mirëpo vetëm pas dhënies së konfirmimit të mjekut për
vizitë.
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3.9 Baza e Katit III

Fig 13. Baza e Katit të tretë
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Sipërfaqja: 3942m2
Hapësirat e sipërfaqes së shfrytëzuara në katin e tretë në përqindje:
- Dhoma për pacient – 43.27%
- Hapësira të përbashkëta – 38.89%
- Hapësira për personel – 5.71%
- Hapësira për shërbime shëndetësore – 5.33%
- Administrata – 4.62%
- Zyrat e konsultimeve të mjekëve intern – 2.18%.
Repartet e shtrira në këtë kat janë:
- Reparti intern – Mjekësia e brendshme
- Infektiva.
Në këtë kat janë të koncentruar më shumë dhomat e pacientëve të cilët janë duke u trajtuar në
spital pas intervenimeve të kryera për sëmundjet e ndryshme.
Reparti i mjekësisë së brendshme gjendet në krahun e majtë të objektit dhe është plotësisht i
ndarë nga zona e infektivës e cila gjendet në krahun e djathë të objektit dhe vepron si ishull në
vete. Pjesa administrative e vendosur në këtë kat kryen shërbimet që lidhen direkt me repartet
e spitalit si janë zyrat e drejtorëve ekzekutivë të reparteve të spitalit.
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3.10

Baza e Katit IV

Fig 14. Baza e Katit të katërt
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Sipërfaqja: 3942m2
Repartet e shtrira në këtë kat janë:
- Reparti i Gjinekologjisë
- Reparti i Pediatrisë.
Hapësirat e sipërfaqes së shfrytëzuara në katin e katërt në përqindje:
- Hapësira të përbashkëta – 33.37%
- Dhoma për pacient – 31.8%
- Hapësira për shërbime spitalore - 20%
- Hapësira për personel – 5.5%
- Hapësira për lojë për fëmijë – 3.63%
- Neonatologjia – 3.62%
- Zyrat për konsultime e mjekëve specialist -2.08 %.
Kati i katërt është i shfrytëzuar për repartin e gjinekologjisë dhe pediatrisë për faktin që rastet e
trajtuar në këtë zonë të spitalit nuk janë në rrezik për jetë dhe pritet që të veprohet në rast nevoje
për intervenim sepse rastet e tjera emergjente trajtohen në katet e mëposhtme të spitalit,
megjithatë edhe në këtë kat janë organizuara dy blloqe obstetrike apo salla të lindjes sidomos
për rastet emergjente të cilat mund të shfaqin komplikacione ndodhin gjatë pritjes për tu trajtuar
nënat.
Spitali kryesisht gjen persona të cilat janë të rënduar në anën psikologjike të të gjithë procesit të
trajtimeve përkatëse dhe kujdes të shtuar i kemi kushtuar fëmijëve prandaj në repartin e
pediatrisë është menduar një hapësirë e cila do të jetë në shfrytëzim të plot nga fëmijët ku do të
mund të kryejnë aktivitete të lira, duke pasur parasysh që shpesh kemi raste të cilat kanë
periudhë të gjatë trajtimit dhe janë të detyruar të shtrihen për një afat më të gjatë kohor prandaj
në rast të qëndrimit të fëmijëve, adoleshentëve në periudha festive në hapësirat e spitalit të
mund të ndihen sikur kanë një zonë në të cilën ndalon koha dhe harrojnë arsyet pse gjenden në
spital, të jenë pjesë e një komuniteti shoqëror dhe sado pak të japim ndikim pozitivë në gjendjen
emocionale të fëmijëve.
Reparti i gjinekologjisë gjendet në krahun e majtë të objektit ndërsa reparti pediatrikë në krahun
e djathë. Këto dy reparte për shumicën e shërbimeve funksionojnë si të ndara përveç në rastin e
hapësirave neonatale të cilat janë inkorporuar në repartin e gjinekologjisë sepse fëmijët e
porsalindura dhe nënat nevojitet që të jenë afër njëra tjetrës.
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3.11

Baza e Katit V

Fig 15. Baza e Katit të pestë
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Sipërfaqja: 3942m2
Hapësirat e sipërfaqes së shfrytëzuara në katin e pestë në përqindje:
- Hapësira të përbashkëta – 33.11%
- Kuzhina Self-Service – 25.82%
- Administrata Ekzekutive – 15.09%
- Hapësira laboratorike – 13.59%
- Bar Caffe – 9.94%
- Hapësirat për shërbime spitalore – 2.45%.
Në katin e pestë janë organizuar hapësirat ndihmëse për funksionimin e spitalit si tërësi.
Në krahun e majt janë të organizuar laboratorët e spitalit të cilët kryejn punën pasi kemi
përfunduar kontaktin me pacientin dhe është zonë me qasje vetëm nga personeli i spitalit për të
evituar infektimet.
Trupi operativë i gjithë spitalit është i vendosur në këtë kat. Kjo pjesë e administratë nuk ka
kontakt me pacientët por do të mirren me agjendën funksionale të të gjithë spitalit, mbarvajtjen
e procedurave, eliminimin e çdo konflikt interesi që eventualisht mund të ndodhë dhe
procedurat e tjera të brendshme për personelin e spitalit.
Në krahun e djathë të objektit gjendet kuzhina në të cilën do të përgaditet ushqimi për pacientet
e shtrirë prej ku do të transportohet deri të dhoma ku janë shtrirë ata dhe pjesa tjetër do të mund
të shërbehen në hapësirat e ngrënies të krijuara për palët e tjera. Kjo kuzhina ka funksionin e
vetshërbimit e cila funksionin duke vendosur menynë e ditës paraprakisht dhe pastaj do të vet
shërbehet dhe do të shfrytëzohet nga personeli apo familjarët të cilat janë duke shoqëruar
pacientet në këtë proces. Furnizimi i kuzhinës me mall ushqimorë është siguruar përmes
ashensorit ekonomik i cili ka lidhje direkt me katin e përdhesës dhe katin e bodrumit dhe do të
jetë në shfrytëzim vetëm për këtë funksion, ky ashensor është i ndarë nga të gjitha bërthamat e
tjera të komunikimit vertikal dhe nuk do të përdoret nga pacientët dhe është krijuar veçanërisht
për shfrytëzimin nga personeli. Përballë kuzhinës gjendet bar-caffe e cila do të përdoret nga të
gjitha ata që gjenden në spital duke pasur parasysh që kemi varietet të arsyeve për të cilat mund
të gjendemi në një spital.
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3.12

Baza e Kulmit

Fig 16. Baza e Kulmit
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3.13

Prerja A - A

Fig 17. Prerja A – A

3.14

Prerja B – B

Fig 18. Prerja B - B
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3.15

Prerja C – C

Fig 19. Prerja C – C

3.16

Prerja D – D

Fig 20. Prerja D - D
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3.17

Fasada Veriore

Fig 21. Fasada Veriore

3.18

Fasada Lindore

Fig 22. Fasada Lindore
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3.19

Fasada Perendimore

Fig 23. Fasada Perendimore

3.20

Fasada Jugore

Fig 24. Fasada Jugore
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3.21

Detalet

Fig 25. Detali i Themelit Pllakë

Fig 26. Detali i Kulmit të rrafshët – ngrohtë – Mbulesë Bitumeni
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Fig 27. Detali i Diletimit

Fig 28. Detali i Dritarëve
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Fig 29. Detali i Murit të Jashtëm

Fig 30. Detali i Shkallëve
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3.22

3D – Vizualizimi

Fig 31. 3D vizualizimi
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3.23

Aksinometria e Eksploaduar – Konstruksioni

Fig 32. Aksinometria e Eksploaduar - Konstruksioni
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3.24

Aksinometria e Eksploaduar – Repartet

Fig 33. Aksinometria e Eksploaduar - Repartet
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3.25

Aksionometria e Eksploaduar – Njësit Funksionale

Fig 34. Aksinometria e Eksploaduar – Njësit Funksionale
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